**Samenvatting bij preek over HC Zondag 35***Schriftlezingen: Deuteronomium 4,10-20 en Rom. 10,6-17*

*Inleiding*Vorige week hoorden we dát alleen de enige ware God eer en aanbidding mag ontvangen. In het tweede gebod gaat het over hóe God gediend wil worden. *Thema: “Geen beeldendienst, maar Godsdienst”*1. Beeldendienst afgewezen  
2. De ware Godsdienst aangewezen *1. Beeldendienst afgewezen*Waarom mag het volk Israël geen beeld van de HEERE maken? De enige ware God kún je niet afbeelden. Hij is niet aards, niet lichamelijk zoals wij. Een mens kun je ver-beeld-en, maar hoe zou je dat bij God kunnen doen? Verder is God zo groot en vol majesteit. Onmogelijk om Hem te ver-beeld-en.

Op verschillende plekken waar ronduit de draak gestoken met de beeldendienst. Lees thuis maar eens Jes. 44 vanaf vers 9…

Beeldendienst is voor het volk Israël een verleiding (ook daarom verbiedt God het expliciet). We willen graag zien! Maar God zegt: *‘Hoor, Israël…’* (Deut. 6,4).

We gaan wat verder ‘inzoomen’. Tussen het tweede gebod en het antwoord op vraag 96 lijkt een verschil te zijn. Hoe zit dat? Wat er nu komt in de preek is de belangrijkste reden waarom God dit tweede gebod gaf: Een beeld was een poging om de kracht van de godheid te bundelen, te kanaliseren. Een poging om de grote kracht van de godheid letterlijk en figuurlijk in handen te krijgen. Vergelijking met een transformatorhuisje: van hoog- naar laagspanning. De mens denkt zo op zijn manier te kunnen beschikken over de krachten (etc.) van de godheid.

Maar, het is een verschrikkelijke zonde om als nietig mens te denken dat je de kracht van de ware God kunt ‘pakken’ in een beeld. Het is zonde als je denkt God ‘onder controle’ te kunnen krijgen door een beeld van God te maken. Het gaat om Godsvertrouwen en overgave. Een beeld van God maken is ten diepste zelfverheffing van de mens tegenover God.

En tóch zondigde Israël tegen het tweede gebod (Ex. 32; 1 Kon. 12; Richt. 17; ook: 1 Sam. 4). Het is allemaal eigenwillige en eigenzinnige godsdienst. Het gaat hier dus niet zozeer om pure afgodendienst. Maar ze wilden de Heere in Zijn kracht afbeelden en de beschikking over Hem hebben. Wij kunnen en mogen God niet ‘fixeren’ in een beeld en zo onze ‘Godsdienst’ vormgeven. Het gaat om vertrouwen en zich laten leiden door Zijn Woord (en Geest).

Het gaat in het tweede gebod om wat er ‘achter’ het maken van een beeld zit: denken dat je God kunt vastpinnen op één beeld. Dat je Hem ‘in de vingers hebt’. Hoe zit het met onze *denk*-beelden over God?

We kunnen zoveel denkbeelden over God hebben. En buiten de Heere Jezus om gebeurt dat ook.   
- Een God Die niet hoort, niet ziet.  
- Een machteloze God (wel bewogen, maar zeker niet almachtig).   
- Strenge, meedogenloze God. Onberekenbaar.   
- Beeld van de ‘Onze-lieve-Vader’, vindt alles goed…Hij moedigt je aan, je bent een parel in Gods hand!

Zo maken we ons beelden van God. We trekken God naar beneden. Hoe wij denken, voelen gaan we toepassen op God. Linksom- of rechtsom. Wij projecteren onze beelden op Hem en gaat mis (verwijzing naar Rom. 1,23).

…beelden kunnen ons aangeleerd zijn (overgedragen) of wat we in ons leven aan verdriet/moeite/pijn /onrecht meemaakten, tekent ons beeld van God. We mogen alle vragen, noden brengen bij Christus. Het Beeld van de onzienlijke God (Kol. 1,15).

*2. De ware Godsdienst aangewezen*Voor het zuivere beeld van God, moeten wij bij Zijn Zoon Jezus Christus zijn. Al onze scheve denkbeelden over God gaan eraan als wij in geloof op Jezus zien. Alle denkbeelden vinden hun brandpunt in Christus. Alle lijnen komen samen in Hem. In het kruis op Golgotha.

Buiten Jezus gaan alle beelden over God scheef. We kunnen en mogen niet over God denken buiten Jezus om. Je komt er niet uit, je loopt vast (bijvoorbeeld: de uitverkiezing).

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat bedoelt de Heere Jezus niet in strikt letterlijke zin. Dit bedoelt Hij: Ik ben het wáre beeld van God. Zoals God ís, zoals Hij écht helemaal is, zie je in Mij. We hoeven daarom niet onzeker te zijn over Wie de Heere is. In Christus is er een geheiligde kennis van God. Een rechte kennis van God.

We lazen ook Rom. 10. Wat staat daar nu eigenlijk? Dit: Ga nu niet op zoek naar kennis over God buiten Jezus om. Ga nu niet weer denkbeelden maken over God buiten Jezus om. Doe het niet! Paulus wil al die pogingen van ons bij de handen afbreken zodat je Jezus alleen overhoudt en aan Hem genoeg hebt!

Zo wil God vereerd worden: dat wij aan Jezus genoeg hebben. Dat wij ons zalig kijken op Hem en ons zalig luisteren aan Zijn Woorden.

En wat gebeurt er als wij ons zalig kijken op Christus en ons zalig luisteren aan Zijn Woorden? Dan wordt het beeld Gods in ons hersteld. En dan kan God Zich weer mateloos in Zijn schepsel verheugen. Het beeld is terug, helemaal hersteld, helemaal vernieuwd. Om Jezus’, onze lieve Zaligmakers wil.

*Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning*   
1. In welke mate herkent u/jij de verleiding van willen zien en niet aan het Woord genoeg te hebben? Lees ook Joh. 20,29 en overdenk dit vers.   
2. Op welke manieren staat de Woordcultuur in de geref. gezindte onder grote druk? Hoe herkent u/jij dat in eigen leven? En hoe ga je ermee om?   
3. Wat was nu de belangrijkste reden waarom God het tweede gebod gaf? Probeer dat zelfs eens te verwoorden.  
4. In welk denkbeeld herkent u/jij zich? Of heeft u nog andere denkbeelden die niet in de preek genoemd werden? Hoe moeten we met scheve denkbeelden omgang als we al wel tot geloof kwamen?   
5. Welke ‘lijnen’ (wat wij over de HEERE weten uit Gods Woord) komen samen in de Heere Jezus Christus? Waarom kon Hij zeggen: *‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’*?

*Voor de kinderen*  
1. In sommige kinderbijbels wordt de Heere Jezus niet afgebeeld en in sommige kinderbijbels wel. Zou dat nu eigenlijk wel of niet mogen? Of kun je misschien zeggen dan voor beide keuzes iets te zeggen valt…?  
2. Wat zie jij in de Heere Jezus van God de Vader?